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ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ЎСИМЛИКШУНОСЛИК
ТЕРМИНЛАРИНИНГ ДЕРИВАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИ
Муродова Шахноза Чориевна
Тошкент молия институти, ўқитувчи
Аннотация: Ушбу мақолада терминлар инсоннинг фикрлаш фаолияти маҳсули,
тамойиллар, қоидалар, қонунлар, назариялар шаклланишига хизмат қилувчи восита каби
масалаларга эътибор қаратилган.
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Teacher
Abstract: In this article terms are the means by which the functioning of human thinking,
principles, rules, laws and theories can be developed.
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ДЕРИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНОЛОГИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.
Муродова Шахноза Чориевна
Ташкентский Финансовый институт, преподаватель
Аннотация: Термины - это средства, с помощью которых можно развить
функционирование человеческого мышления, принципов, правил, законов и теорий.
Ключевые слова: термин, дериватология, деривацион, лексик-семантик
Ўзбекистон иқтисодиётини рақобатбардошлиги ва барқарор ривожланишини
таъминлашда ,асосий тармоқлардан ҳисобланган қишлоқ хўжалиги ер, сув ва
моддий техник ҳамда меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишнинг ,қишлоқ
хўжалигида инновацион агротехнологик ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва
рақобатбардошлигини оширишнинг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.
Асрлар давомида бутун дунё тилларида тарихий ,иқтисодий ва экологик омиллар
сабабли бир канча ўзгаришлар содир бўлган.Бундай ўзгаришлар эса ўз ўзидан
аввало тилларнинг лексикасида ўз аксини топади.Тилдаги ўзгаришлар сабабли
жамиятда янгидан янги сўзлар пайдо бўлиши ёки аксинча архаик сўзларга айланиб
бориши мумкин. Шу сабабли, чет тилларини мукаммал билиш табийки ҳар қандай
касб сирларини ўзлаштиришда, малака ва махоратга эга бўлишда мухим омил
ҳисобланади
ва жуда
кенг имкониятларни яратиб беради. Ҳозирда
Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти ўсимликлар генбанкида қишлоқ
хўжалик экинларини юзга яқин турлари ,30 мингга яқин намуна уруғлари тирик
холда сақланмоқда.Сақланаётган намуналарнинг уруғлари сўнгги 90 йил давомида
278

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 8-сон

дунёнинг турли мамлакатларидан йиғиб келинган бўлиб , айни вақтда ўз ватанида
ҳам бутунлай йўқолиб кетганлигини ҳисобга олганда ушбу генофонд–бебаҳо
ҳисобланади.
Қишлоқ хўжалигига оид терминларни тадқиқ қилиш ўзбек
тилшунослигининг муаммоларидан бири ҳисобланади. Шу муносабат билан
типологик жиҳатдан ҳар хил бўлган тилларнинг термин тизимларини ўрганиш
лозим.
Терминлар инсоннинг фикрлаш фаолияти маҳсули, тамойиллар, қоидалар,
қонунлар, назариялар шаклланишига хизмат қилувчи восита сифатида фан ва
техника тилининг муҳим таркибий қисми. Терминлар нафақат тилшунослар балки
турли соҳа мутахассислар учун ҳам фойдаланиш манбаидир.
Терминологик тизимларнинг шаклланиши ва қарор топиши соҳадаги инглиз
ва ўзбек ўсимликшунослик терминологияси асосан, икки манба: тилнинг ички
имкониятлари ва хорижий тиллар унсурлари (сўз ва сўз бирикмалари) асосида
ривожланиб ва бойиб бориши аниқланди. Жумладан, Г.О. Винокур термин – бу
алоҳида сўз эмас, балки аташ функциясини бажарувчи сўзлардир» – деб
таъкидлайди [4]. Терминнинг ўзига хослигини очиб берган олим А.С. Герднинг
фикрича, термин илмий тушунчага оид маънони англатадиган сўзга боғланади.
Бироқ бу маъно илмий тушунчанинг фақат асосий, муҳим белгиларини акс
эттиради. Ваҳоланки, унинг таърифида ифодаланган маъно кенгроқ бўлади. Термин
ҳақидаги масалани ҳал қилишнинг калити, аввало, ушбу аниқ билимнинг максимал
даражада тўлиқ тузилишини моделлаштиришдан иборатлиги таъкидланган [1].
Терминологик деривация ўсимликшунослик термин тизимида асосий омил
ҳисобланади ва уни барқарорлаштириш, шакллантириш ва эволюция воситаси
бўлиб хизмат қилади. Барча деривацион жараёнларни ўсимликшунослик
терминларнинг деривацион салоҳияти ва когнитив хусусиятларини акс эттирувчи
натижа сифатида талқин қилиш мумкин.
Деривация тушунчаси сўз ясаш жараёнларини белгилашда сўз ясаш
терминига тенглаштирилади. Лекин лексик ва синтактик деривация фарқлангандан
сўнг [2], деривация тушунчаси тил шаклларини сўз чегарасидан ташқарида ясаш
жараёнларига нисбатан қўлланила бошланди. Деривация тушунчасининг
кенгайиши деривацион жараёнларни матн даражасида тадқиқ қилишга олиб келди
ва дериватология томонидан ўрганила бошлади.
Ўзбек тилшунослигида ҳам дериватология масалаларига бағишланган
жиддий илмий ишлар бажарилди ва бунинг натижасида ўнга яқин диссертациялар
ҳимоя қилинди ва илмий мақолалар ёзилди [5].
Деривация, албатта, бирор материал асосида воқеаланади, бундай материал
ёки хом ашё дериватологияда оператор деб номланади. Деривация ҳодисаси
операторсиз воқеаланмайди. Чунки оператор лексик деривацияда ҳам, синтактик
деривацияда ҳам уларнинг вужудга келишини таъминловчи асосий восита саналади.
Шу боис дериватологияда оператор деривациянинг мутлақ ҳоким унсури сифатида
талқин этилади [6].
Ўсимликшунослик терминлар доирасидаги семантик деривация лингвистик
тадқиқот нуқтаи назаридан аҳамиятли ҳисобланади ва янги номинатив бирликлар
279

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 8-сон

пайдо бўлишининг ушбу йўли ҳозирги пайтда ушбу соҳада энг самарали
воситалардан саналади.
Қишлоқ хўжалигининг ўсимликшуносликга оид терминларида лексиканинг
номинацияланиш жараёнида лексик семантик тизим ҳосил бўладики, ундаги ҳар
қандай янги ҳосил қилинган номинатив бирлик этимология сидаги бир канча
ўзгаришларга қарамасдан ҳам эскисига нисбатан мослашади. Ўсимликшунослик
терминларнинг таҳлили инглизва ўзбек тилларидаги ўсимликшуносликга оид
сўзларни номинация нуқтаи назаридан шартли равишда бир қанча гуруҳларга
ажратиш мумкинлигини кўрсатади.
Ўсимликшунослик терминологик тизими доирасида икки (инглиз ва ўзбек)
тил нуқтаи назаридан тадқиқ ўтказиш ўзбек тилшунослиги учун
янги
йўналишлардан бири бўлиб, бу соҳа бўйича қилинадиган ишлар талайгина.
Ўзбекистонда ўсимликшунослик
терминологик тизимининг яхлит шаклидаги
тадқиқи когнитив тилшуносликнинг таржимашунослик аспекти жиҳатдан, хусусан,
бирон бир хорижий тилдан миллий тилимизга таржима қилишдаги лексиксемантик хусусиятлари ҳали ўрганилмаган масалалардан бири ҳисобланади. Мазкур
мавзу илк бор махсус илмий таҳлил қилинмоқда.
Терминологик қатламининг деривацион тизими ноёб лисонийфеномен
бўлиб, хозирги кунда ҳам бир қанча олимлар томонидан ўрганбилмоқда. Шу
сабабли инглиз ва ўзбек тилларида ўсимликшуносликка оид терминларининг
лексикографик жиҳатдан мукаммал изоҳли луғатини яратиш муҳим вазифалардан
ҳисобланади.
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